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Z expoz mstopÞedsedy vldy
a ministra financ k nvrhu
sttnho rozpotu R na rok 2001*
Vìenù pane pÞedsedo,
vìen pan poslankyn, vìen pni poslanci,
dmy a pnov,
vlda esk republiky pÞedstupuje pÞed Poslaneckou snmovnu s nvrhem
sttnho rozpotu pro rok 2001. Dovolte mi, abych se pÞedeväm zamÞil na
vysvtlen zkladnch principó, na jejichì zklad byl nvrh sttnho roz-
potu na pÞät fiskln rok zpracovn, a pokusil se tyto principy vysvtlit
a zdóvodnit.
Tchto principó je v zsad pt. Prvnm principem, zcela samozÞejmùm,
je zhodnocendosavadnhomakroekonomickhovùvojeesk republiky vle-
tech pÞedchozch, a zejmna v roce letoänm, tedy v roce 2000. Nedlnou sou-
st je zhodnocen tohoto vùvoje a prognza makroekonomickho vùvoje pro
kalendÞn rok 2001.
esk ekonomika se dnes nachz v situaci, kdy ponaje druhùm tvrt-
letm roku 1999 nepÞetrìit roste hrubù domc produkt a od potku roku
2000 se rovnì pomrn pÞzniv vyvj mra nezamstnanosti. ZroveË
v roce 1999 mra inflace klesla na nejniìä roveË za celou dobu existence
samostatn esk republiky. Dosavadn signly o vùvoji nezamstnanosti
v tomto kalendÞnm roce nenasvduj tomu, ìe by v ekonomice existovaly
njak domc inflan tlaky, a to ani na stran poptvky, ani na stran na-
bdky. Je tomu tak i pÞes souasn pósoben dvou vnjäch jevó, kter vù-
voj esk ekonomiky bezesporu komplikuj. Jde o vùvoj kurzu eura k ame-
rickmu dolaru a v souvislosti s tm pak o vùvoj svtovùch cen ropy a zpro-
stÞedkovan jinùch produktó, jejichì cena se na cenu ropy vìe. esk eko-
nomika zatm projevuje dobrou schopnost absorpce tohoto vnjäho nrazu,
takìe lze i pÞes negativn pósoben tchto dvou faktoró oekvat pomrn
pÞznivù vùvoj celoron mry inflace Ð jej vùäe by se mla pohybovat kolem
4 %. V dob sestavovn zkladnch makroekonomickùch pÞedpokladó n-
vrhu sttnho rozpotu byly znmy daje o hospodaÞen esk republiky za
1. pololet t. r. Takov situace je i dnes, kdy mme vce informac pouze
o nkterùch dlch dajch, nikoliv väak makroekonomickùch Ð jde o dl
odvtvov daje, popÞpad o daje o nezamstnanosti za nkolik posled-
nch mscó.
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pÞi prvnm ten nvrhu sttnho rozpotu dne 19. Þjna 2000Vùvoj poslednch mscó byl pÞedvdn, resp. je späe pÞznivjä. Domn-
vm se, ìe tedy nen ìdnù dóvod k tomu, abychom na zklad tohoto krt-
kho vùvoje od pÞpravy nvrhu sttnho rozpotu do souasnosti mnili n-
zor na makroekonomick data, na nichì se nvrh sttnho rozpotu zakld.
Ten pot s tm, ìe hrubù domc produkt esk republiky ve stlùch ce-
nch Ð ili relnù hrubù domc produkt Ð vzroste meziron o 3 %, mra
inflace vroce 2001 doshne 4,7 % aceloron mra nezamstnanosti se vpró-
mru udrì na rovni zhruba 9 %. Väechny tyto odhady jsou odhady kon-
zervativn v etnm slova smyslu. Znamen to, ìe jde späe o dolnm ro-
veË odhadu, vychzme-li ze spektra odhadó jednotlivùch instituc, jak
veÞejnùch, jako je tÞeba eskù statistickù Þad, tak soukromùch, kter se
zabùvaj makroekonomickùm prognzovnm.
Zkladn sla celho rozpotovho dokumentu jsou tedy v tradici väech
pÞedkladateló nvrhó sttnho rozpotu volena zpósobem, kterù oznam
za opatrnù a dostaten solidn. Prognza naplËovn pÞjmov, resp. i vù-
dajov strnky zaloìen na tchto slech je prognzou reln a realisticky
zodpovdn pÞipravenou.
V souvislosti s tmto prvnm bodem povaìuji za dóleìit zdóraznit, ìe Mi-
nisterstvo financ pÞi platnm prvnm Þdu, zejmna voblasti daËov acel-
n, jakoì i za situace danùch mandatornch vùdajó a pÞi platnosti uveden
makroekonomick prognzy pÞedpokld, ìe celkov pÞjmy sttnho roz-
potu doshnou 636,2 mld. K a vùdaje 685,2 mld. K, pÞiemì saldo odpo-
vd deficitu 49 mld. K.
Dóleìitù prvek pÞi konstrukci samotnho zkona o sttnm rozpotu
a dajó, kter jsou v tomto nvrhu zkona obsaìeny, pÞedstavuje zmna
metodiky pÞpravy sttnho rozpotu. Parlament esk republiky na nvrh
vldy pÞijal v tomto kalendÞnm roce nov rozpotov pravidla. Tento novù
zkon Ð na rozdl od rozpotovùch pravidel platnùch do konce letoänho roku,
podle nichì byl sestaven jeät sttn rozpoet na rok 2000 Ð zahrnuje do vù-
dajov strany sttnho rozpotu novou kapitolu ãOperace sttnch finan-
nch aktivÒ. Na vùdajov i pÞjmov stran se proto objevuj nkter poloìky,
kter v pÞedchozch rozpotech chybly.
Podvme-li se na nvrh rozpotu optikou star metodiky platn do souas-
nosti, potom by pÞjmy sttnho rozpotu byly vysleny stkou 630,7 mld. ko-
run, vùdaje stkou 650,7 mld. K, saldo by doshlo vùäe 20 mld. K.
Druhùm principem, kterùm se vlda pÞi pÞprav nvrhu sttnho rozpo-
tu Þdila, byly rozpotov priority vldy. Vlda na svm jednn na jaÞe le-
toänho roku v nvaznosti na sv programov prohläen a na zprvu o pl-
nn programovho prohläen vldy za prvn dva roky jej innosti pÞijala
usnesen, kterùm urila tÞi rozpotov priority pro fiskln rok 2001. PÞi-
tom poÞad rozpotovùch priorit zroveË vyjadÞuje stupeË jejich vùznam-
nosti.
Prvn prioritou je oblast vzdln. Vzdln chpan jako komplexn po-
jem zdaleka nezahrnuje pouze kapitolu Ministerstva äkolstv, mldeìe a t-
lovùchovy; zahrnuje i jin aktivity, kter lze nalzt v jinùch vùdajovùch po-
loìkch nvrhu sttnho rozpotu a kter tak souvisej se snahou vldy
o zvùäen vzdlanosti obanó esk republiky. Jde tedy rovnì o oblast vdy,
vùzkumu, vùvoje a Þadu daläch souvisejcch oblast.
Druh priorita zóstv shodn s nvrhem rozpotu na letoän rok; jsou j
programy nezbytn pro vstup do Evropsk unie. Zde bych rd upozornil, ìe
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praven rovnì tak, aby byl koordinovn s nrodnm programem, kterù schv-
lila vlda na jaÞe tohoto roku. Jde tedy o daje, kter jiì byly v rmci jinho
velmi vùznamnho materilu ve vztahu k Evropsk unii projednvny.
S touto skutenost souvis tak vùznamnjä podl Ministerstva zahrani-
nch vc, a to jako odbornho orgnu vldy, na pÞprav sttnho rozpotu;
jako orgnu, kterù je schopen jednoznan Þci, kterù z programó zahrnu-
tùch do vùdajov strany rozpotu je nutn plnit v nsledujcm fisklnm roce
tak, abychom splnili jednotliv kroky vyplùvajc z pozinch dokumentó
a ostatnch dokumentó tùkajcch se naäeho vztahu k Evropsk unii.
TÞet rozpotovou prioritou je regionln rozvoj, vetn rozvoje zamst-
nanosti. Rovnì tato priorita byla vldou chpna äiroce, protoìe tento roz-
voj v sob v regionlnm prómtu koncentruje celou Þadu oblast prómys-
lov politiky a daläch hospodÞskùch politik.
TÞetm principem, podle nhoì vlda pÞistupovala k tvorb nvrhu stt-
nho rozpotu, bylo zachovn reln mzdov rovn ve veÞejnm sektoru.
Vùjimku tvoÞ mzdov roveË pedagogickùch pracovnkó v sektoru äkolstv,
tedy uiteló, kde nvrh pÞedpokld Ð a myslm, ìe velmi sprvn Ð róst.
Vlda si uvdomuje vùznam prv tto profesn kategorie z hlediska dlou-
hodob konkurenceschopnosti a socilnho blaha esk republiky a jejch
obanó.
tvrtùm principem je maximln spornost na vùdajov stran sttnho
rozpotu. Ministerstvo financ ve spoluprci se Svtovou bankou koncem
loËskho roku zahjilo spolenù program, kterù se jmenuje Revize vùdajov
strnky rozpotu R. Vùsledky programu, kter mla vlda, resp. Minis-
terstvo financ, k dispozici v dob pÞpravy nvrhu sttnho rozpotu, byly
dl a plnù efekt tohoto externho zhodnocen efektivnosti vùdajov strany
sttnho rozpotu oekvme aì v pÞätm roce. Vùraznji tedy ovlivn aì
pÞpravu nvrhu rozpotu na fiskln rok 2002. PÞesto dl poznatky spolu
s naäimi zkuäenostmi byly aktivn vyuìity jiì letos prv proto, abychom
nezbytn äkrty na vùdajov stran navrhovali pÞedeväm zpósobem, kterù
db na efektivnost jednotlivùch programó. álo o äkrty selektivn, nikoli
ploän. Vlda se poctiv snaìila nalzt takov oblasti spor, kde jsou spory
ìdouc, a naopak zachovat i eventuln poslit ty programy, kter byly
v minulosti podfinancovny.
Poslednm, mediln velmi diskutovanùm ptùm principem byla otzka,
zda pouìijeme ãstarouÒ metodiku, tedy star rozpotov pravidla, pro dosa-
ìen vùäe deficitu na rovni 20 mld. K. Tento princip byl rovnì zakotven
v jednom z usnesen vldy. Domnvme, ìe jeden z klovùch prvkó progra-
movho prohläen vldy v oblasti veÞejnùch financ, tj. doshnout v deläm
obdob vyrovnanho avnitÞn stabilnho systmu veÞejnùch financ, je nutn
plnit rovnì postupnùm sniìovnm deficitó sttnho rozpotu. Zvazek do-
shnout rovn 20 mld. K lze diskutovat v ekonomickm slova smyslu Ð
zda to m bùt 20, 21, 19 mld. K apod. Ð, nicmn trend vedouc k slu to-
hoto Þdu je podle mho nzoru objektivn ekonomicky zcela dobÞe zdó-
vodnitelnù.
Vìen dmy, vìen pnov, dovolte, abych se vyjdÞil k nkterùm prv-
kóm nvrhu sttnho rozpotu, kter byly nejvce diskutovny, a to i na za-
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potu a kter pÞedchzelo dneänmu jednn Poslaneck snmovny.
Jednm z dvou tmat, k nimì bych se rd vyjdÞil, je otzka celkov re-
formy systmu veÞejnùch financ. Vlda R celkovou reformu systmu ve-
Þejnùch financ zapsala do svho programovho prohläen prv do zatku
sti, kter se vnuje finann politice a hospodÞsk politice jako celku.
Domnvme se, ìe je to velmi dóleìit priorita. Sttn rozpoet pro rok 2001
je sttnm rozpotem, kterù poprv vychz z prvnch dlch krokó reformy
veÞejnùch financ. Je zsluhou i Poslaneck snmovny a celho Parlamentu
R, ìe prvn dl, ale velmi vùznamn kroky jiì probhly. Mm na mysli
zejmna prv schvlen novùch rozpotovùch pravidel, kter jsou normou
späe technokratickou, nepÞliä viditelnou zpohledu veÞejnosti, ale nesmrn
vùznamnou. Vùznamnou mimo jin prv proto, ìe poprv v historii R
umoìËuj vznik sttn pokladny a na jejm zklad vyuìit modernho
systmu Þzen celkovùch aktiv a pasiv sttnho rozpotu a Þzen vùdajov
strnky rozpotu, tedy to, emu se Þk public expenditure management.
Nov rozpotov pravidla k tomu vytvoÞila prvn pÞedpoklady. V tomto
smyslu nov rozpotov pravidla sama o sob pÞedstavuj zkladn syst-
movou zmnu v procesu reformy veÞejnùch financ jako celku.
V souasn dob probhaj na Ministerstvu financ velmi intenzivn prce
na pÞprav systmu sttn pokladny a pÞedpokldme, ìe nejpozdji za-
tkem roku 2002, tj. s pósobnost daläho rozpotu, by tato nov instituce
v rmci Ministerstva financ jiì mohla zat reln fungovat a plnit svój
el.
Spolu s tm bych rd pÞipomnl navazujc a velmi zce souvisejc zkon
o majetku sttu, kterù dv mnohem lepä podmnky prv pro integrovan
Þzen celkovùch pÞjmó a vùdajó sttnho rozpotu.
Dle Ð a nikoli v posledn Þad Ð byly pÞijaty dóleìit zkony, kter se
bezprostÞedn tùkaj vzniku krajskho zÞzen a reformy veÞejn sprvy.
Rovnì doälo ke schvlen dlch, le velmi dóleìitùch zkonó zakotvuj-
cch prvky fondovho hospodaÞen ve dvou dóleìitùch oblastech, tj. v oblasti
dopravy, resp. dopravn infrastruktury, a v oblasti bydlen. Tyto nov prvky
prvnho Þdu esk republiky nvrh sttnho rozpotu vùznamn ovliv-
nily. PÞipravuj se i dalä kroky reformy veÞejnùch financ, z nichì jako nej-
dóleìitjä bych uvedl pÞpravu zmn ve vùbru dan a cel, postupnou pÞ-
pravu modernizace daËov soustavy nebo celkov finann soustavy, samo-
zÞejm vetn socilnho pojiätn, avneposledn Þad sociln reformu avn
zejmna reformu penzijn, u nì pÞpravn fze jiì vstoupila do rovn vl-
dou schvlenùch nvrhó zkladnho zkona.
Stejn jako v mnoha jinùch zemch je celkov reforma veÞejnùch financ
programem na celou Þadu let, programem pÞesahujcm funkn obdob jedn
vldy. V R jsme prvn kroky uinili prv loni a nvrh sttnho rozpotu
na rok 2001 je prvnm, kterù tyto kroky reflektuje, samozÞejm v menä
mÞe, neì tomu bude u rozpotó nsledujcch.
Druhù bod, ke ktermu bych se rd vyjdÞil prv v nvaznosti na jed-
nn rozpotovho vùboru Poslaneck snmovny, je otzka vyuìit pÞedpo-
kldanho jednorzovho pÞjmu sttnho rozpotu zskanho z uvaìova-
nho prodeje licenc na novou generaci systmu mobiln telefonie, oznaova-
n jako UMTS.
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sttnho rozpotu jednorzovùm pÞjmem jedinùm. Jako jinù jednorzovù
pÞjem bych zmnil napÞ. nkter oekvan poloìky v oblasti pÞjmó z de-
blokac pohledvek esk republiky vói zahrani ili tzv. zahraninho
dluhu. Dle bych pÞipomnl, ìe i v rozpotech cel Þady minulùch let byly
takovto jednorzov pÞjmy v rózn mÞe zapojovny. Tak napÞklad do
roku 1996 byly v nvrzch sttnch rozpotó kaìdoron schvleny pÞjmy
ve form dotac z Fondu nrodnho majetku, v letoänm a v loËskm roce
jsou do rozpotu zahrnuty pÞjmy z prodeje podlu sttu, reprezentovanho
Ministerstvem financ, v eskoslovensk obchodn bance, a bylo by jist
moìn podrobn uvst celou Þadu pÞpadó daläch.
Na druh stran je tÞeba Þci i to, ìe stejn, jako m nvrh sttnho roz-
potu jednorzov pÞjmy, m i jednorzov vùdaje. Je tomu tak kaìdù rok
Ð pÞi rekapitulaci jenom za posledn dva roky, tj. rok letoän a pÞät, pak
pójde mimo jin o jednorzov vùdaje, kter jsou spojeny prv s reformou
veÞejn sprvy. Ale to je jenom jeden z dlch pÞkladó.
Tuto st bych tedy ukonil vyjdÞenm pÞesvden, ìe je obvyklou prax
v koncepci väech rozpotó esk republiky, ìe obsahuj jednotliv jednor-
zov poloìky jak na pÞjmov, tak na vùdajov strnce sttnho rozpotu,
a sm o sob pÞpad UMTS nen nim mimoÞdnùm. To, co je na nm jist
neobvykl, je vùäe oekvanho pÞjmu. Nemm väak na mysli, ìe by tato
vùäe byla nerealistick, naopak je velmi umÞen; a j vÞm, ìe se podaÞ
realizovat pÞjem vyää. V absolutnm slova smyslu jde väak o stku velmi
vysokou.
PÞjmy a vùdaje sttnho rozpotu nejsou spolu z velk sti njakùm jed-
noznanùm zpósobem vzjemn provzny. Nelze Þci, ìe koruna v pÞjmu
pÞijat jistùm zpósobem je urena k pouìit njakùm jinùm, pÞesn defino-
vanùm zpósobem. Rozhodn väak nen clem vldy esk republiky Ð a je
to rovnì bod, kterù se objevuje v naäem programovm prohläen Ð vytv-
Þet zbyten vùdaje a zpósobovat neodóvodnn nrósty deficitó sttnho
rozpotu, resp. sttnho dluhu. V tto souvislosti je vlda esk republiky
pÞipravena hledat väechny moìn cesty k tomu, aby eventuln dodaten
pÞjmy sttnho rozpotu byly pouìity bu na snìen sttnho dluhu, nebo
na velmi dobÞe zdóvodnn investin vùdaje. Zde musm zmnit zejmna
oblast dopravn infrastruktury a jinùch infrastruktur, u nichì existuje ob-
rovskù relnù dluh tto ekonomiky, kterù bude tÞeba zaplatit. Vlda je tedy
pÞipravena v próbhu pÞätho kalendÞnho roku st vùnosó Fondu n-
rodnho majetku v stce Þeknme kolem 20 mld. K pouìt na pokryt sti
souasnho dluhu.
Konen, dmy a pnov, na zvr svho expoz k nvrhu sttnho roz-
potu bych se rd vyjdÞil obecnji ke struktuÞe vùdajov strany sttnho
rozpotu.
Tak jako kaìdùm rokem pÞedpokld vlda i v roce 2000, ìe nvrh stt-
nho rozpotu na rok 2001 bude nejen podroben velmi dókladnmu rozboru
ze strany jednotlivùch parlamentnch vùboró, resp. vùboró Poslaneck sn-
movny, ale i ìe k tomuto nvrhu sttnho rozpotu bude vyslovena cel Þada
pozmËovacch nvrhó, jakùm zpósobem vùdajov poloìky upravit. To je ty-
pick agenda pro rozpotovù vùbor a pro ostatn vùbory Poslaneck sn-
movny a pot pro druh ten a tÞet ten nvrhu sttnho rozpotu v rmci
plna Poslaneck snmovny. Stejn jako v pÞedchozch letech je vlda pÞi-
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státní očekávaná návrh st. rozdíl index oček. návrh
rozpočet skutečnost rozpočtu 2001- 2001/ skt. 2000 2001
2000 (OS)2000 2001 OS2000 OS2000* (podíl v %)* (podíl v %)*
Daňové příjmy celkem 569,1 564,7 594,5 29,8 105,3 94,4 93,4
v tom: příjmy z daní 
a poplatků 347,5 344,2 360,1 15,9 104,6 57,6 56,6
pojistné na soc.
zabezpečení 221,6 220,5 234,4 13,9 106,3 36,9 36,8
Nedaňové a kapitálové 
příjmy, přijaté dotace 23,1 33,2 41,7 8,5 125,5 5,6 6,6
Příjmy celkem 592,2 597,9 636,2 38,3 106,4 100,0 100,0
Sociální dávky (bez akt.
politiky zaměstnanosti)*** 253,7 256,3 272,0 15,7 106,1 37,5 39,7
Platy zaměstnanců 
a ostatní platby za 
provedenou práci 53,2 53,4 63,9 10,5 119,6 7,8 9,3
Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem
a příděly FKSP 19,4 19,4 22,8 3,4 117,4 2,9 3,4
Úroky a ostatní finanční 
výdaje 18,3 18,4 22,8 4,4 123,5 2,7 3,3
Ostatní neinvestiční 
nákupy a související 
výdaje RO 40,6 40,4 49,4 9,0 122,3 5,9 7,2
Neinvestiční transfery 
a půjčky veřejným 
rozpočtům územní úrovně 27,3 29,0 18,0 -11,0 62,2 4,2 2,6
Neinvestiční dotace 
a půjčky neziskovým 
organizacím 3,9 6,4 6,2 -0,2 96,8 0,9 0,9
Neinvestiční transfery 
a půjčky příspěvkovým 
organizacím 62,0 61,5 72,5 11,0 117,8 9,0 10,6
Neinvestiční transfery 
fondům sociálního 
a zdravotního pojištění 28,2 27,7 28,0 0,3 101,0 4,1 4,1
Neinvestiční dotace 
státním fondům 2,5 2,4 4,2 1,8 174,5 0,4 0,6
Neinvestiční transfery 
do zahraničí 1,9 1,9 2,9 1,0 152,0 0,3 0,4
Neinvestiční půjčky do
zahraničí (vládní úvěry) 2,4 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0
Dotace a půjčky
podnikatelským 
subjektům 35,1 88,2 52,1 -36,1 59,1 12,9 7,6
Ostatní běžné výdaje** 17,3 16,3 19,7 3,4 120,7 2,4 2,9
Běžné výdaje celkem 565,8 621,5 634,5 13,0 102,1 91,0 92,6
Kapitálové výdaje 
celkem 61,6 61,4 50,7 -10,7 82,7 9,0 7,4
Výdaje celkem 627,4 682,9 685,2 2,3 100,3 100,0 100,0
Schodek -35,2 -85,0 -49,0 36,0
Bilance návrhu státního rozpočtu na rok 2001
v mld. Kč
vysvětlivky: * počítáno z údajů v tis. Kč
** Zahrnuje výdaje nezahrnuté do výše vyjmenovaných titulů, např.příspěvky na stavební spoření, pen-
zijní připojištění, vládní rozpočtovou rezervu v kapitole VPS.
*** vč. dávek do zahraničí vykazovaných na podsesk. pol. 553pravena diskutovat o róznùch modalitch vùdajó a oekv, ìe vùsledn po-
doba sttnho rozpotu bude korigovna tam, kde bude pÞsluän vtäinov
vóle poslancó, kter je vìdy podloìena celou Þadou relnùch potÞeb rozvoje
esk spolenosti a eskho nrodnho hospodÞstv.
Byl bych rd, kdyby tato diskuze tedy probhla prv v rmci, o nmì
jsem hovoÞil, to znamen v rmci vùboró a v rmci druhho a tÞetho ten.
Nyn je rozhodujc posouzen toho, jakùm zpósobem je utvoÞena celkov
konstrukce sttnho rozpotu.
Vìen dmy, vìen pnov, chtl bych dodat, ìe dokument provzejc
nvrh zkona o sttnm rozpotu je letos velmi podrobnù. PÞipomnm ze-
jmna seäit, kterù se tùk hospodaÞen veÞejnùch rozpotó jako celku a po-
pisu hospodaÞen transformanch instituc; tento materil byl pÞipraven
v podrobnosti a mÞe transparentnosti, kter jsou v porovnn se väemi roz-
poty esk republiky dosud nejvyää. Podobnù rozbor se objevil jiì v mi-
nulm nvrhu a bhem letoänho roku doälo k jeho rozpracovn. Vzhledem
k tomu, ìe jsem se pokusil uvst zkladn fakta a zkladn koncepci nvrhu
sttnho rozpotu, je nyn moìn postoupit k obecn rozprav, pÞedeväm
o makroekonomickùch a koncepnch souvislostech tohoto rozpotu. Zro-
veË je moìn, abych Vs jmnem vldy esk republiky poìdal o to, abyste
propustili tento nvrh do druhho ten.
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Expos to the 2001 State Budget Discussion 
in the Czech Parliament
Pavel MERTLÍK – Czech Minister of Finance
Finance Minister Pavel Mertlk outlined the principles of 2001 state budget. First
he analysed the macroeconomic conditions that influence the state budget Ð expec-
ted inflation rate, GDP growth the rate of unemployment. Further affecting the state
budget arithmetic are the exchange rate of the Czech koruna and the price of oil.
New budgetary rules approved during 2000 impart a new framework for state bud-
get preparation. The minister stressed that the 2001 state budget addresses the go-
vernmentÕs top priorities: education, EU accession, and a proactive employment po-
licy. Restricting expenditures was cited as another priority. Furthermore, he ex-
plained the governmentÕs approach to using privatization revenues from the sale 
of UTMS licenses in 2001.
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